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Abstract
In the mid-1930s, Viennese bookseller David Fränkel described a booklet containing 
regulations in Ladino. Its whereabouts were unknown until it recently appeared in a 
public auction in Jerusalem. Though Fränkel attributed it to Istanbul, his description 
leaves no room for doubt that this is the same text, but internal evidence points to Sa-
lonika. The four-page booklet is unsigned and undated; one can only conjecture that 
it was printed in the mid-1740s upon the initiative of the rabbinical and communal 
leadership in Salonika. It contains two groups of regulations: the first, 24 in number, is 
arranged according to the months, generally with some connection between the content 
of the regulation and the month in which it was promulgated; the second contains 18 
diverse halakhic directives. In addition to its rarity, the booklet is most instructive about 
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several matters: (a) The religious-cultural character of the community, far from the one 
desired by the rabbis and from the ideal image of a traditional society that punctiliously 
observes religious commandments - both depicted by historians as well as by those 
who wrote about their native community after it was exterminated by the nazis. The 
text relates to many transgressions of the religious law, whether intentionally or acci-
dentally; members do not know the basics of Judaism and do not understand the prayers 
or passages read from the Torah. There is much information on the practices connected 
to the Sabbath and holidays and to lifecycle. (b) The Ladino spoken in Salonika in the 
mid-eighteenth century is in a transitional stage, showing traces characteristic of earlier 
periods as well as innovations. Many Hebrew words are interspersed in the text, a fact 
that raises the question about knowledge of Hebrew. (c) The use and the importance and 
meaning of printing as mass communication.
The following is a summary of the 24 regulations. Some are previously unknown, 
while others are more or less familiar. Reference is made in the article to similar ear-
lier or contemporary regulations (such as in Orḥot Yosher). The objective of most of 
the regulations was to prevent ostentatious consumption and waste of money, moral 
failings, tension with non-Jews or their complaints about indecent behavior of Jewish 
women, disregard of religious commandments, as well as to eliminate improper prac-
tices, particularly those related to prayers and the Sabbath.
 
Nisan
A. Prohibits cutting luxurious clothesin order to make new ones out of them, to prevent 
claims that these are old clothes, or other evasive acts.
B. Prohibits marrying off people who are not local residents without authorization of the 
communal leadership, to prevent inappropriate or forbidden marriages.
Iyyar
C. Limits the value of dowries and the groom’s presents to the bride.
D. Imposes a tax of 2 percent of the dowry to create a fund that will provide dowries 
for poor orphan girls.
Sivan
E. Orders restriction and concealment of all stages of the ritual immersion of brides.
F. Limits exhibiting wealth in the bathhouse, in this case jewels; prohibits consumption 
of wine and boza.
G. Women are ordered to don a wide black robe during the wedding ceremony; forbids 
singing improvised personal songs during the ceremony.
H. Limits the sending of gifts of food and confectionary on various occasions.
I. The woman who presents the baby to the godfather during the circumcision ceremony 
must be distanced from the presence of men.
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J. Women are to be kept away from the public sphere, and forbiden to scroll in open 
areas or participate in events at which non-Jews are present.
Tammuz
K. Prohibits serving eggs to members of the deceased’s family during the first mourn-
er’s meal; female family members are not to given meals..
L. Forbids burying with the deceased gold or silver artifacts or clothes embroidered in 
gold or silver.
M. The widow must strictly carry out her husband’s will. Should she dispense property 
contrary to the will, its value will be deducted from the sum stipulated in her wedding 
contract.
Av
N. Prohibits two acts on the Ninth of Av: exhibiting the dowry and evaluating its worth; 
the popular custom of visiting the tombs of family members on this day.
Elul
O. Regulations to prevent the sale of non-kosher meat, preventing members of the 
butchers’ guild from gaining control of additional commercial areas or from operating 
jointly beyond the accepted framework of the guild.
Tishrei
P. Forbids the import of wine and arak (raki) from outside the city, as long as there is 
no scarcity; the quality of the wine must be strictly ensured.
Q. Two regulations relating to festive evenings. The first prohibits the Ḥatan Torah from 
treating the entire congregation with nougat; ordinary sweets should suffice. The second 
prohibits bachelors and men married less than a year from going out at night, even to 
fulfill a religious commandment. 
Ḥeshvan
R. Women are forbidden to go unaccompanied to the miller to purchase flour. Should 
she have to go alone, she will request the flour standing at the entrance and not enter 
the mill. Women may not serve as sellers in stores, nor go out at night to draw water 
from the trough.
Kislev
S. All vegetables, fruit, and leaves – no matter how they are prepared – must be care-
fully checked for worms and insects. It is prohibited to drink boza in the bozahane on 
Shabbat, because the gentile prepares boza for Jewish clients.
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Teveth
T. The regulation attempts to reduce drunkenness: it is prohibited to sell arak on the eve 
of Shabbat; to hold social gatherings which undoubtedly will entail much drinking; to 
drink arak before prayers and the reading of the weekly portion in the synagogue have 
been completed.
Shevat
U. It is forbidden to bury the deceased until his inheritors have paid off his debts. When 
necessary, a stranger will be buried at the expense of the kahal with the sanction of its 
leaders. Honors are not to be bestowed upon strangers.
Adar
V. It is forbidden to establish a potentially oppositionist body without permission of the 
city’s rabbis. It is forbidden to reveal anything about the community or its regulations 
to Muslims or Christians.
Shabbat Zakhor (before Purim)
U. The regulation contains prohibitions relating to customs for Purim and decrees re-
ducing Purim presents to the minimum.
X. The regulation deals with various aspects of baking matzot for Passover.
These communal regulations are followed by eighteen directives of halakhic law re-
garding burial of non-residents and widows, supervising prayers in public places, ob-
serving the laws of shabbat, and the use of tefillin and mezuzot. Like the first group, 
these reflect some real aspects of the life of Salonikan Jewry.
Keywords: Ottoan Jewry; Salonica; regulations; community; religion; traditional society; culture; 
islam.
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 םינבר שירוייניש שול ןורייזיא יק תומכסה ייא יק ריש רופ
 ןיא יק סומיו וא םייודנו תומרחו תורמוח ןוק ל"ז שודאשפ
 ראסיפורטניא הא ןינייו יא ןאדיולוא יס ופנייט ודנאשאפ
 שאל ןינייו שומ יקיד שומי'באס וניא ו"ח וטסיא רופ תורצ
 ןאיו שאל יק הראפ ונידאל ןיא שאלראפנאטשיא יד סומיו
 ליא וטשיא ןוק יא ןידי'באקא יס יקוא שארוא שאל שאדוט
 וניתורצל רמאיו הקוצו הרצ לכמ הראפאקשיא שומ ת"יש
 סאל חרוט ו'גומ האיס ונ יק רופ יא ר"יכא יד
 שאל םינזח שול יק םישדח ישאר ןיא שומיטראפשיא
ןידלימ  יא .שדח שאר ןנוגירפא ודנאוק שדח שאר [ה]'דאק
.ןוס שאטשיא  
 
 
Por ser ke ay haskamot ke izieron los senyore 
rabbanim pasados z"l kon ḥumrot veḥaramot 
veniduyim o vimos ke en pasando tienpo se ulvidan 
i vienen a entropesar ḥ"v ino savemos deke mos 
vienen las tsarot por esto vimos de estanparlas en 
ladino para ke las vean todas las oras oke se 
akaviden i kon esto el shyi"t mos eskapara mikol 
tsara vetsuka veyomar letsaroteinu dai aky"r i 
porke no sea mucho toraḥ las espartimos en rashei 
ḥodashim ke los ḥazzanim las melden kad[a] rosh 
ḥodesh kuando apregunan rosh ḥodesh. i estas son. 
 
ןסינ שדח שאר  
 
 ינ יליט יאטיח יד הזוק ו'ביאונ יד ראטרוק ןידיאופ וניק .א
 ינ שיקאפ[ל]אק וא ףי'גניש יא אייפוק הראפ וליפא הביד
 יד ישירדניו הא ילאס יש ו'בנאס םלועה תומוא יד ראקרימ
ויידי'ג  ידיאופ ול ויידי'ג יד שיאיק וטרייש הפיש ישיקיא
.ראקרימ  
 
 ונ וריטשארו'פ הא וטניימאזאק ריזא ונוגנינ ידיאופ ונ יק .ב
 ראד ידיאופ רובצ חילש ןוגנינ ינ רי'גומ הא ונ ירבמוא הא
 שוליד תושר ןיש וריטשארו'פ הא הבותכ ריזא ינ ןישודיק
.י"ה םינבר שירוייניס 
 
Rosh ḥodesh nisan 
 
1. Keno pueden kortar de nuevo koza de ḥitai tili ni 
deva 'afilu para kofya i sindjif o ka[l]pakesh ni 
merkar de umot ha'olam sanvo se sale a vendrese 
de djidio [=djudio] ikese sepa sierto kees de djidio 
lo puede merkar. 
 
2. Keno puede ninguno azer kazamiento a forastero 
no a ombre no a mujer ni ningun sheliaḥ tsibur 
puede dar kiddushin ni azer ketuba a forastero sin 
reshut de los senyores rabbanim h"y. 
 
 
רייא שדח שארל  
 
 ןיא ונוגירפא ישיא המכסה וזיאיש ו"צתה וילסכ ו"כ םוימ .ג
 ודוט יק [הרות דומלת=] ת"ת ונ ה'גיא הזופשיד יק ליא
 יק שיא ודאטנוק יד הדיל יקול יד שאמ ראגושא ראד ידיאופ
 ליא ןיא יטנוק הלישיק ודאיזאמ יד ראגו'שא יד הפור הדיל
 ודאטנוק ליא הבותכ הל ןיא ה'בירקשיא יק ןפואב ודאטנוק
 וטראוק ןוא האיש יק חבשהו הושב הוש ראגו'שא הל יא
טניזירפ ליא יא ודאטנוק ליד ליד וטנייש רופ סייד האיש יק י
.שאמ וניא וקנאמ ודאטנוק  
 
 
 ודאטנוק ליד יטנאוילא יק ה'גיא ושא הזאק ןייק ודוט יק .ד
 יק שיאופסיד יא תומותי יד הפוק הל הראפ וטנייש רופ שוד
 ליא האיש יק וטאלפ ודאטנוק ליד ןובשח ןיא יטנוק שוליש
ק יזאק יק וטנאט יא ןומלא וא רוחב ויי'בונ וא הלותב ןו
 האיש ודאטנוק ליא יק וטנאט הצולחו השורג וא הנמלא
 ולראד רובצ יחולש שול שודאגיל'בוא ןוס יא ו'גומ וא וקופ
 וס ןיא יסיאקא יק וייבונ ודוט הפוקה יסנרפ שולא רי'באשא
 שול יד תושר ןיש ןישודיק ראד ןידיאופ ונ יא שודק להק
.'זנה הפוקה יסנרפ 
 
Lerosh ḥodesh iyar 
 
3. Miyyom 26 kislev 5496 seizo haskama ise 
apreguno en t"t [=Talmud tora] ke todo el ke 
despoza ija no puede dar ashugar mas de loke leda 
de kontado es ke leda ropa de ashugar de mazyado 
kesela konte en el kontado be'ofen ke eskriva en la 
ketuba el kontado i la ashugar shave beshave 
vehashevaḥ ke sea un kuarto del kontado i el 
prezente ke sea diez por siento del kontado manko 
ino mas. 
 
4. Ke todo kien kaza asu ija ke alevante del kontado 
dos por siento para la kuppa de yetomot i despues 
ke selos konte en ḥeshbon del kontado plato ke sea 
el novio baḥur o almon i tanto ke kaze kon betula o 
almana o gerusha vaḥalutsa tanto ke el kontado sea 
poko o mucho i son uvligados los shluḥei tsibur 
darlo asaver alos parnasei hakuppa todo novio ke 
akaese en su kahal kadosh i no puede dar kiddushin 
sin reshut de los parnasei hakuppa haniz'[keret]. 
 
 
ןויס שדח שארל  
 
 ןוק ץחרמ לא איי'בונ הלא רא'באייל ןידיאופ וניק .ה
 ליד ורטנייד ריינאט ינ שאריד[א]יינאט ןוק ינ שירודאיינאט
 יד וניא האיד יד ץחרמ לא איי'בונ הלא ןי'ביי יקיא ץחרמ
 
Lerosh ḥodesh sivan 
 
5. Keno pueden yevar ala novia al merḥats kon 
tanyadores ni kon tany[a]deras ni tanyer dientro del 
merḥats ike yeven ala novia al merḥats de dia ino 
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Takkanot from Salonika: Transcription into Latin Script 1 
1. The transcription follows the original text, and therefore: kesela, kees, kese, keno, seizo, ise, ino, 
ikesela, etc.
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 ןוק איי'בונ הל ידנוא ץחרמ ליד וגוב ליא ןי'ביי וניק יא י'גונ
ביי וניק יא שאריד[א]יינאט ינ שירודיינאט ינ ויי'בונ ליא ןי'  
 [סאלאשמ ל"צ=] שאר'שאמ ןוק הרגיאוש הל ינ איי'בונ הל
 .שאלידנאק יד שוניפ ןוק ינ  
 
 ו'בלאס ורוא יד ןיטישכת ןוק ץחרמ לא ריא ןידיאופ וניק .ו
 לא ורטנייד הזוב ינ וניו רא'באיי ינ ולוס [!] ןארדאיי ןוא
.ץחרמ  
 
 הא יש יק שירי'גומ שאל ןידיאופ ונ יק .ז לא [!] ןאטניש
 י'גיריפ יק ו'בלאס ריטסיו איי'בונ הל יד ודאלא ומלאט
 שאל ירטנאל[י]ד שירבמוא ריינאט ןידיאופ וניא וטירפ
 שול ןידיאופ ינ רימוק יד שיאופשיד הטשיי'פ ןיא שירי'גומ
 ינ הסומ ינ רי'גומ הנוגנינ הא ראילפמוק שירודאיינאט
הא רי'גומ ינ ידנארג ינ הקי'ג ינ הדאזאק  ןוגנינ ןיא ירבמוא
.הטשיי'פ ינ ראגול  
 
 יד וטנאט ונוגנינ הא הדימוק רדנאמ ןידיאופ ונ יק .ח
 יד וקיטאלפ ינ [ןנימ רב=] מ"ב לבא יד ומוק הטשיי'פ
 ולישיק ליא ינ איי'בונ יד וטניימישינאמא ליא רופ יסלוד
 ולישרדנאמ יד יויד יק וניש ריוישיר ידיאופ ול ןאדנאמ
א יש תלוז שארטא הנוגלא וא וניזאח הא ו'גיטשו'ג ןוגל
.תרבועמ  
 
 ולרא'ביי תירב לא ויינינ הטיק יק רי'גומ הל ידיאופ וניק .ט
 שול הקריש הגיילא ודנאוק ו'בלאס קדנס ליא ידנוא הטסא
 יטנאוילא יש יקוא י'בייל וליק ורטוא הא הראד ול שירבמוא
 יסאפ וניק יא ונאמ ושיד ימוט וליש יק יא קדנס ליא ירטניא
.ללכ שירבמוא  
 
 שאל רופ ראיסאפ הא שירי'גומ ריא ןידיאופ וניק .י
 יד שאטשיי'פ הא ריא ןידיאופ ינ ראמ הל רופ ינ שאטריאוג
.ללכ םלועה תומוא  
 
de noche i keno yeven el bogo del merḥats onde la 
novia kon tanyadores ni tany[a]deras i keno yeven 
el novio ni la novia ni la suegra kon masharas 
[=mashalas] ni kon pinos de kandelas. 
 
6. Keno pueden ir al merḥats kon tahshitin de oro 
salvo un yadran [=yardan] solo ni yevar vino ni 
boza dientro al  merḥats. 
 
7. Ke no pueden las mujeres ke se a sentan al 
talamo alado de la novia vistir salvo ke feredje 
preto ino pueden tanyer ombres d[e]lantre las 
mujeres en fiesta despues de komer ni pueden los 
tanyadores kumplear a ninguna mujer ni mosa ni 
kazada ni chika ni grande ni mujer a ombre en 
ningun lugar ni fiesta. 
 
8.  Ke  no pueden mandar komida a ninguno tanto 
de fiesta komo de evel b"m [=bar minan] ni platiko 
de dulse por el amanesimiento de novia ni el keselo 
mandan lo puede resivir sino ke deve de 
mandarselo atras zulat si algun djusticho a hazino o 
alguna meuberet. 
 
9.  Keno puede la mujer ke kita ninyo al brit 
yevarlo asta onde el sandak salvo kuando ayega 
serka los ombres lo dara a otro kelo yeve oke se 
alevante el sandak i ke selo tome desu mano i keno 
pase entre ombres kelal. 
 
10. Keno pueden ir mujeres a pasear por las guertas 






 םיצ[י]ב ןוק הרימירפ הארבה הל ריזא ןידיאופ וניק .אי
 וניא ולוס ןאט [ת]'ולבא ןאדראוג יק סול הראפ ו'בלאס
 שול יד האיד ליניא שירי'גומ שאלא הדימוק ריזא ידיאופ
 ליא ינ ויינא ליד םולשת ליא יא םישלש שול יא העבש
.[?רו]דאדי'בנוק הל ןאטיק יק האיד  
 
 וניק .בי הזוק םיכירכת שוש ןיא וטריאומ לא ריטימ ןידיאופ
 ונ ודאקוט ונ הזימאק ונ ויילאש ונ ורוא יד ינ הטאלפ יד
 וליפא יא .ללכ ורוא יא הטאלפ ייא יק הזוק הנוגנינ ינ הזיר
.ורוא וא הטאלפ יד ולי'פ ןוא ןוק  
 
 וש יד הזוק הנוגנינ ריפנור תונמלא שאל ןידיאופ ונ יק .גי
טוא הא ודיראמ ןיא יא ורטוא יד ונאמ רופ וליפא ור
 ןיא יטנוק ילישיק הטניזירפניא וא יפנור יק ישודנאפוט




11. Keno pueden azer la havra'a primera kon 
beitsim salvo para los ke guardan avelu[t] tan solo 
ino puede azer komida alas mujeres enel  dia de los 
shiv'a i los sheloshim i el tashlum del anyo ni el dia 
ke kitan la konvidad[or?]. 
 
12.  Keno pueden meter el muerto en sus 
takhrikhim koza de plata ni oro no salyo no kamiza 
no tokado no riza ni ninguna koza ke ay plata i oro 
kelal. I afilu kon un filo de plata o oro. 
 
13. Ke no pueden las almanot ronper ninguna koza 
de su marido a otro afilu por mano de otro i en 
topandose ke ronpe o enprezenta kesele kontiç en 
ḥeshbon de su ketuba.  
 
 
[בא=] םחנמ  
 
 ןיא ראגו'שא הל ראטנא'בילא ןידיאופ ונ יק .די יד האיד




14. Ke no pueden alevantar la ashugar en dia de 
tish'a beav salvo el otro dia ino pueden salir leveit 
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 ונ שירבמוא ונ באב העשת יד האיד ןיא תורבקה תיבל
.םישלש וא העבש יד םולשת תלוז שירי'גומ 
hakevarot en dia de tish'a beav no ombres no 





 הריאו'פא שורישינראק שול ינראק רידניו ןידיאופ וניק .וט
 יק ורטוא הקיטוב ןיא ודאטנישא האירישינראק הל יד
טוב ראליק לא ידיאופ ויידי'ג ןוגנינ יא ונאמ הלניא הקי
 הליד לובג ליד הריאו'פא ינראק רידניו [ה]'ראפ
 ינ הפ[י]רט ינראק רידניו ןידיאופ וניא האירישינראק
 ונ יא ללכ האירישינראק הליד הריאופא הפ[י]רט שודונימ
 הגיל ינ רשק יד ודומ ןוגנינ שורישינראק שול ריזא ןידיאופ
 שול יא םרמשי 'ה םינבר שירוייניש שוליד תושר ןיש




15. Keno pueden vender karne los karneseros 
afuera de la karneseriya asentado en butika otro ke 
enla mano i ningun djidio puede al kilar butika 
par[a] vender karne afuera del gevul dela 
karneseriya ino pueden vender karne ter[e]fa ni 
minudos ter[e]fa afuera dela karneseriya kelal i no 
pueden azer los karneseros ningun modo de kesher 
ni liga sin reshut delos senyores rabbanim H' 





נ ריארט ויידי'ג ןוגנינ ידיאופ וניק .זט יד יקאר ונ וניו ו
 יקאר יא וניו הפוט ישיק ופנייט ודוט דאדביש הל הריאופא
 יק ודוט יא הליבאג הל יגאפ יק וליפא דאדביש הל ןיא
 ןוק וניאוב ראלקשימ יק ינייט יא רידניו הראפ וניו יר'בא
 הטשא וייפישירפ ליד הלקשימ הטשיא הגא הליק ונימוס
וגיא שודוט ןאויב יק הראפ ו'באק ליא יניש תלוז לא
 יל יטראפא ונימוס ליא יא יטראפא וניאוב ליא הדנאמיד
 ןוגנינ ראקרימ ידיאופ ולונ ונימוש ליקא יא ראד ידיאופ
.יטאייניו  
 
 ריזא הרות [!] החמש יד םינתח שול ןידיאופ וניק .זי
 ידיאופ וניא להק וס הראפ יסלוד הזוק ו'בלאס ללכ הטיפוק
וחב שיא יק ליא ראטנאק הא ריא ןיא ונ םינתח שול ןיא ונ ר
 ןבה יבא וא ןתח ייא יק להק ןוגנינ ןיא ונ תבש הרות דומלת
 ודאזאק יד וטשו'ג ויינא ןוא יסאפ יק הטשא תירבה לעב וא
 יד י'גונ ןיא ראטנאקא שי'גנומזיפ שול ריא ןידיאופ ינ
 ראזאק ןיס ו'בישנאמ ינ יטנייראפ האיס יק ןואא הלואיו




16. Keno puede ningun djidio traer no vino no raki 
de afuera la sivdad todo tienpo kese topa vino i raki 
en la sivdad afilu ke page la gabela i todo ke avre 
vino para vender i tiene ke mesklar bueno kon 
sumeno kela aga esta meskla del prisipio asta el 
kavo para ke bevan todos igual zulat sine demanda 
el bueno aparte i el sumeno aparte le puede dar i 
akel sumeno nolo puede merkar ningun vinyate. 
 
 
17. Keno pueden los ḥattanim de simḥa [!] tora 
azer kopeta kelal salvo koza dulse para su kahal ino 
puede ir a kantar el ke es baḥur no en los ḥattanim 
no en Talmud Tora Shabbat no en ningun kahal ke 
ay ḥattan o avi haben o ba'al haberit asta ke pase 
un anyo djusto de kazado ni pueden ir los 
pizmondjis akantar en noche de viola aaun ke sea 






 ראקרימ הא ונילומ לא רי'גומ הנוגנינ ריא ידיאופ וניק .חי
 אייליא הריא ראקרימא הייא'ביל ינייט ונ יסיא הנירא'פ
 ליד ורטנייד ירטניא ונ יק יא הטריאופ הליד ידנאמ יד יקיא
 הנוגנינ ראטשיא ידיאופ ינ ונילומ ןיא הדאטנישא רי'גומ
 רי'גניא הא ריא רי'גומ הנוגנינ הדיאופ ינ ודניידניו הקיטוב





18. Keno pueden ir ninguna mujer al mulino a 
merkar farina isi no tiene levaya amerkar ira eya ike 
de mande dela puerta i ke no entre dientro del 
mulino ni puede estar ninguna mujer asentada en 
butika vendiendo ni pueda ninguna mujer ir a inchir 





 ינ ה'גוק ינ הדורק ינ ונוגנינ לוכ רימוק ןידיאופ וניק .טי
טניא ונ יק לוכ הלא יטנא'גימישא שאזוק שארטוא ינ י'שור





19. Keno pueden komer kol ninguno ni kruda ni 
kocha ni entrushi ni otras kozas asemejante ala kol 
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 שיא יש תלוז ללכ תבש יד י'גונ יקאר רידניו ןידיאופ וניק .כ
 תבש יד י'גונ [י]טני'ג יד הרובח ריזא ינ האופר הראפ
 לאק ליא ןיא ונ יקאר ריויב הראפ תיברע יד שיאופשיד
 רבח ןוגנינ ידיאופ וניא הזאק הנוגנינ ןיא ונ [תסנכה תיב=]
דנאט הל ריויב הרבח יד להק וש ןיא תבש יד האיד ןיא ה
 רפס ראדלימ ןיס תוחפל וא להק ליניא הלפת ו'שיד וניש




20. Keno pueden vender raki noche de Shabbat 
kelal  zulat si es para refuah ni azer ḥavura de 
djent[e] noche de Shabbat despues de 'arvit para 
bever raki no en el kal [=bet hakeneset] no en 
ninguna kaza ino puede ningun ḥaver de ḥevra 
bever la tanda en dia de Shabbat en su kahal sino 
disho tefila enel kahal o lefaḥot sin meldar sefer 





 םלועה תומוא רופ הדוייא ישיק ירבמוא ודוט יק .אכ וניא
 ןידיאופ ולונ יריאומ יא ללוכ ליד ויישאד וש ה'גאפ
 יא תומילשב יויד יקול ודוט שרוי ליא הגאפ וניש רארטניא
 הא ראד יד רובצ יחולש שול שודוט שודאגיל'בוא ןוש ישנא
 שודק להק וש ןיא יסיאקא יק הוצמ תמ ודוט רי'באש
 רופ שייד םיינע יד שא'גאטרומ הראפ הפוקה יסנרפל
וטנייש  ונ וטשיא יד ישירי'פיד יק ודוט הא הדיריא יקול יד
 שוליד םולשת ריזא הראפ להק ליניא ולרי'גוקא ןידיאופ
 יסנרפ שול יד תושר ראמוט ןיש הנשה םולשת ינ םישלש
הפוקה  ונ ישיא ןייב ו'גיד סכמ ליא ןוראגאפ יק שיא יש
 ןיא שו'גיד םימולשת שול ןיא יטימירטניא ןידיאופ ישונ
 ןוגנינ ונ שוריטשארו'פ יד זימ ליא הקוט יליק שודק להק
 תירב לעב וא ןבה יבא וא ןתח וריטשארו'פ רי'גוקא ןידיאופ
 ןידיאופ ינ [ם]'רמשי 'ה םיריבג שירוייניש שוליד תושר ןיש
 תושר ןיש ידנארג ינ וקי'ג ינ וריטשארו'פ ןוגנינ ראריטניא





21. Ke todo ombre kese ayuda por umot ha'olam 
ino paga su dasio del kolel i muere nol pueden 
enterar sino paga el yoresh todo loke deve 
bishelemut i ansi son uvligados todos los sheluḥei 
tsibur de dar a saver todo met mitsva ke akaese en 
su kahal kadosh leparnasei hakuppa para mortajas 
de 'aniyim dies por siento de loke ereda a todo ke 
deferese de esto no pueden akojerlo enel kahal para 
azer tashlum delos sheloshim ni tashlum hashana 
sin tomar reshut de los parnasei hakuppa si es ke 
pagaron el mekhes dicho bien isi no nose pueden 
entremete en los tashlumim dichos en ningun kahal 
kadosh kele toka el mez de forasteros no pueden 
akojer forastero ḥattan o avi haben o ba'al berit sin 
reshut delos sinyores gevirim H' yishmere[m] ni 
pueden enterar ningun forastero ni chiko ni grande 




 הזוק ןיא רשק יא תודחא ריזא ידיאופ ויידי'ג ןוגנינ יק .בכ
 בתכב ןיב םיבר ןיב דיחי ןיב א"עי ריעה ללוכ ןיא הקוט יק
 ויידי'ג ןוגנינ יא י"ה ריעה ינבר תושר ןיש הפ לעב ןיב
א]'גי'בוקשיד ינ ראל'בא ידיאופ ןושלו המוא הנוגנינ הא [ר





22. Ke ningun djidio puede azer aḥdut i kesher en 
koza ke toka en kolel ha'ir yE"a bein yaḥid bein 
rabbim bein nikhtav bein be'al pe sin reshut 
rabbanei ha'ir H"y i ningun djidio puede avlar ni 
deskuvij[ar] a ninguna umma velashon me'ummot 




רוכז תבשל  
 
 ינ םירופ ןיא שו'גוק םיצ[י]ב רידניו ןידיאופ וניק .גכ
 ןיא שוקיטאלפ ראדנאמ ןידיאופ הוצמ הל ו'בלאש םירופ
 יא וניו יא ינראק יד הזוק שיא יק והערל שיא תונמ חולשמו
 םירופ ןיא רי'גוקא תולהק שאל ריא ןידיאופ ונ יא הטור'פ
 אלו דחא רבחו שמשהו רבזגהו רמזמהו ןזח [!] ליק ו'בלאש
 שאלא ראגו'ג רי'גומ ינ ירבמוא ןוגנינ ןידיאופ וניא דוע




23. Keno pueden vender b[ei]tsim kochos en purim 
ni pueden mandar platikos en purim salvo la mitsva 
umishloaḥ manot ish lere'ehu ke es koza de karne i 
vino i fruta i no pueden ir las kehilot akojer en 
purim salvo kel [!] ḥazzan vehamezammer 
vehagizbar vehashammash veḥaver eḥad velo 'od 
ino pueden ningun ombre ni mujer djugar alas 
kartas enningun zeman kelal. 
 
 
הרפ תבשל  
 




24. Keno pueden azer los fornikos matsa a ba'alei 
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 ןאגא שיאופשיד יק הראפ ןסינ שדח שאר הטשא ורטוא
רידניו הראפ  ןידיאופ ונ חספ יד ורטנייד יקרופ םיינע הא
 יטני'ג ראמוט ןידיאופ וניא רידניו הראפ שוייוב ינ הצמ ריזא
 יק ליא יא שודאלקשימ שירי'גומ יא שירבמוא שודאליקלא
 אייא'ב יק שירבמוא יד ראגול שיא יש הצמ הל ריזא'פא ה'ב
רי'גומ הל איילא'ב יק שירי'גומ יד ראגול שיא ישיא ירבמוא 
 יא יטניו הטשא ורטוא הגירב הלניא רא'גיא ןידיאופ וניא
ו [שא]'קוא וקניש הסאמ ראמוט ןידיאופ וניא .דוע אל
 בורק ידיקיק הטשא הרימירפ הל המיטא יש וניש הרטוא
 יד שאמ לאנורפ ורינרו'פ ליא הגניט וניקיא ואיסאמ ןואיד
 הל תולהק שאליד םירבח שול ןאגא ונ יקיא לאנרו'ג ןוא
 הצמ וניו המוט יק ליא ודוט יא רימוק יד שיאופשיד הרומש
 ןיס וניו יד יל יק וריטאייניו לא הגיד יליק הצמ הל הראפ
 וליק הצמ הל הראפ וניו המוט יק ילכ ליא יא ראדומארט
 יד םרח ייא איי יא האוגא ןוק וניא וניו ןוק יאוגא'שניא
 וריטאי[י]ניו ןוגנינ ידיאופ וניק ל"ז םינומדק םינבר רא'גיא
.איימידניו הל ןיא ןא'גיא יקול הריאו'פא וניו ליניא האוגא  
 
 
 יא יטניו דגנכ תומכסה ורטאוק יא יטניו ןוס שאטשיא
 וניק ו"ח רבוע ריש וניד ןידיבאקא ישיק ידכ םירפס ורטאוק
 יסיק דבלמ ת"ס ד"כ שוליד ןויישידלאמ הנוגנינ יקוט שיל
וט יא ודאגיטסאק הריס ונוגלא רבוע הריס שאל יק ליא וד
 תוכרב שאל שאדוט הסיואק וש ירבוש ולוחי םייקמ הריש
 הלס חצנ ןוצר יהי ןכ ןמא םירשעו העברא ליניא ייא יק
.דעו  
 
.םולש היתוביתנ לכו םעונ יכרד היכרד  
 
לכו הלודג [!] הרהזהב םימכח ווצ דועו .שא ילחגכ םהירבד  
 
battim otro asta rosh ḥodesh nisan para ke despues 
agan para vender a 'aniyim porke dientro de pesaḥ 
no pueden azer matsa ni boyos para vender ino 
pueden tomar djente alkilados ombres i mujeres 
mesklados i el ke va afazer la matsa si es lugar de 
ombres ke vaya ombre isi es lugar de mujeres ke 
vaya la mujer ino pueden echar en la briga otro asta 
vente isinko ok[as] velo 'od. Ino pueden tomar masa 
otra si no se atema la primera asta kekede karov de 
un maseo ikeno tenga el fornero prunal  mas de un 
jurnal ike no agan los ḥaverim delas kehilot la 
matsa shemura despues de komer i todo el ke toma 
vino para la matsa kele diga al vinyatero ke le de 
vino sin tramudar i el keli ke toma vino para la 
matsa ke lo enshague kon vino ino kon agua i ya ay 
ḥerem de rabbanim kadmonim z"l keno puede 
ningun vinyatero echar agua enel vino afuera loke 
echan en la vendemya. 
 
Estas son vente i kuatro haskamot keneged vente i 
kuatro sefarim kedei kese akaviden deno ser 'over 
ḥ"v keno les toke ninguna maldision delos k"d [24] 
s"t milevad  kese sera 'over alguno sera kastigado 
i todo el ke las sera mekayem yaḥulu sovre su 
kavesa todas la berakhot ke ay enel 'arb'a  
ve'esrim amen ken yehi ratson netsaḥ sela va'ed. 
 
Drakheha derkhei no'am vekhol netivoteha shalom. 
 
Ve'od tsivu ḥakhamim behazhara [!] gedola vekhol 





 יק הקדצ לש הפוקמ ה'גאטרומ המוט יק הוצמ תמ ודוט יק
 ןיריטניא ול יא ןורא ליא הגא יל יק הריטניא ול יק להק ליא
הלהאמ הל יד םירבח שול ןכו שידלאב יד  יחולש שול יא




Ke todo met mitsva ke toma mortaja mikuppa shel 
tsedaka ke el kahal ke lo entera ke le aga el aron i 
lo enteren de baldes vekhen los ḥaverim de la 
mahala i los sheluḥei tsibur i todo modo de 





 שול ןיא החנמ יד הלפת ינ תיברע ינ תוחילס ןאגיד ונ יק





Ke no digan seliḥot ni 'arvit ni tefila de minha en 





 שילריזיד יד בייח שיא שיליילוד ינייט יק תיבה לעב ודוט יק
 יק ןא'גא'ברט יק ראגול ןיא ןינמ ייא יס החנמ ןאגיד יק
 יק ןינמ ייא וניס יא וייפניל ראגול האיס יקנוק יילא ןאגיד
 וא להק ןוגלא הא ןאיילא'ב ןיא החנמ ןיזיד יק שרדמ
 יק םיוג יתבב ה'גא'בארט ליילוד ליא יש יא הלהאמ הייליקא
 דיחיב הטשיא ידנואא החנמ הגיד יק רילאש ןא'שיד יל ונ




Ke todo ba'al habait ke tiene dolyeles es ḥayyav de 
dizirles ke digan minḥa si ay minyan en lugar ke 
travajan ke digan ayi konke sea lugar linpio 
i si no ay minyan ke vayan a algun kahal o midrash 
ke dizen minḥa en akea mahala i si el doliel 
travaja bevatei goyim ke no le deshan salir ke diga 
minḥa aonde esta beyaḥid bizmana en lugar linpio. 
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 הא שרדמ וא להק ליניא םירופכה םויב םיוג ןירטניא ונ יק




Ke no entren goyim beyom hakippurim enel kahal o 





 תוליפת ורטאוק יד שאמ שירודאק'שיפ ןיא ןאגיד ונ יק
 ןיא הנוא ונייהד יא הבית הל ןיא הרטוא יא שדקה לכיה ליא
 ה'ביק ויידימ ןיא יד ודאדנארא'ב ורטוא ליא ןיא הרטוא
ידיאופ וניא הבישי הל ןיא הרטוא יא הבישי הל הראפ ן
שוטשיניא הליפת הרטוא ראשיפניא  יק הטסא שיראגול
 םילבלבמ ןאיס ונ יק הראפ ודנייזיד ןאטשיא יק הל ןי'באקא
א יא שירודיזיד שול הנוא א"עי איילופ יד להק ליא ןיא יסנ





Ke no digan en peshkadores mas de kuatro tefilot 
dehaynu una en el heikhal hakodesh i otra en la teva 
i otra en el otro varanado de en medio keva para la 
yeshiva i otra en la yeshiva ino pueden enpesar otra 
tefila enestos lugares asta ke akaven la ke estan 
diziendo para ke no sean mevalbelim los dezidores i 
ansi en el kahal de pulya y'e"a una tefila en kada 





 יס ירבמוא ןוגנינ יק ונ רובצ חילש רופ ראטנא'בילא ידיאופ
 ונ שירודאק'שיפ ןיא ונ החנמ ונ תיברע ונ הליפת ריזיד הא
 ונ יס ראגול ןוגנינ ןיא ונ הרות דומלת ןיא ונ שיזיילופ ןיא






Ke ningun ombre si puede alevantar por shliaḥ 
tsibur no a dizir tefila no 'arvit no minḥa no en 
peshkadores no en puliezes no en talmud tora no en 
ningun lugar si no save bien loke dize por la boka 




יילא'ב שודוט יק  י'גונ יד תיברע ןיא תבש יד שודיטשיו ןא
 יא תבש יד הא הדאנאמיס הד יק ליא ודוט יק
 תוחפל וא שי'ביאו'ג ןיא ידאל יק שירודא'גא'בארט
 ונוא הדאק ראמוט הדיאופ יק הראפ שינרייו יד הנאיינאמ





Ke todos vayan vistidos de shabbat en 'arvit de 
noche de shabbat i ke todo el ke da semanada a 
travajadores ke lade en djueves o lefaḥot maniana 
de viernes para ke pueda tomar kada uno tsorkhei 




 יק י'גינאימ יא הסאלפ ידיא ישרא'ג יד וייראקיטוב ודוט
 הא הזאק הא ריא יד הרוא הגניט יק ודומ יד ונארפניט יריס
 יד יסראסאראבשיד ןיא ה'בייל יק הזוק הדוט יא הדינומ
 יק ןייבנאט יא תבש ןיא ראקוט ידיאופ יס ונ יק ה'ביר
]יראפ - יכרוצ ונארפניט ןיאיריטיב יק הזאק וס ןיא שיטניימ[
 ומוק תבש ללחמ ריס הא שירי'גומ שאל ןאגניו ונ יא תבש
 י'גונ תיברע ודנייזיד ןאטשיא ודנאוק יק שיראגול שו'גנומ
דניאא תבש יד וטשיא רופ שודידניסא שונרו'פ שול ןינייט ה
 ונ יק רארימא הזאק ןיא ריא יד םיתב ילעב שול בויח ןינייט




Todo butikario de charshi ide plasa i meianedji ke 
sere tenprano de modo ke tenga ora de ir a kaza a 
desbarasarse de moneda i toda koza ke yeva en riva 
ke no se puede tokar en Shabbat i tanbien ke pare [-
] mientes en su kaza ke beterean tenprano tsorkhei 
Shabbat i no vengan las mujeres a ser meḥalel 
Shabbat komo munchos lugares ke kuando estan 
diziendo 'arvit noche de Shabbat aainda tienen los 
fornos asendidos por esto tienen ḥiyyuv los ba'alei 
batim de ir en kaza amirar ke no ayga ḥilul Shabbat 





 תוזוזמ יא ןיליפת שו'גנומ ודאייאפ ןאיס יק ןאפיס יק
 יק המלא וס יד הטנאפסיא יס יק ליא ודוט םילוספ יד ירימ
 שיזיו שוד שונימ ול הא [קודבל=] ראקדאב הא שולראד




Ke sepan ke sean payado munchos tefilin i mezuzot 
pesulim todo el ke espanta de su alma ke mire de 
darlos a badakar a lo menos dos vezes en kada siete 
anyos por ke sepa ke no afirma la mitsva de los 
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 יק הלטבל תוכרב שאטנאוק יד דבלמ ןיליפת שול יד הוצמ
 ויינאד וטנאוק ןיא םילוספ ןאטשיא יס האיד הדאק ןיא יזיד
 הלוספ הזוזמ ינייט יס הזאק וש ןיא יסירקירא יס סח
.םולשו  
 
tefilin milvad de kuantas berakhot levatala ke dize 
en kada dia si estan pesulim en kuanto danyo se 





 ליא יקוט יק ןידיואקא יס יק ןיליפת שול ןיטימ ודנאוק יק
 יד רשק ליא יא הסיואק הל יד וייליואק ליא ןיא שאר






Ke kuando meten los tefilin ke se akaviden ke toke 
el rosh en el kavelyo de la kavesa i el kesher de 
detras ke sea la kavesa por ke sino no afirma la 
mitsva. 
 
רשע דחא  
 
 וש ונוא הדאק ןירימ יק םינוממ ןאטימ הלהאמ הדאק ןיא יק
 הריבע הנוגלא י'באש יק ליא ודוט יא יזא'פ יס יקול הלהאמ
 הגיד ול יקיא המלא וס יגראקשיד יש יק הריבע יד דונדנ וא
 ןוגישא ונוא הדאקא ןיגיטשאק יק הראפ םינוממ שול הא
 ול וניס יא יסירימ יא םימכח שול יק יסאפיס יזיד שול
 יזיד ול ונ יא י'באס ול ןייק יא וגראק ןוגנינ ןינייט ונ םיריבג
 ונוא הדאק הקדצ ןא'גוקא יק יא וגראק ליא ה'בייל וליס ליא




Ke en kada mahala metan memunim ke miren kada 
uno su mahala loke se faze i todo el ke save alguna 
‘avera o nidnud de ‘avera ke se deskarge su alma 
ike lo diga a los memunim para ke kastigen akada 
uno asegun merese i sino lo dize sepase ke los 
ḥakhamim i los gevirim no tienen ningun kargo i 
kien lo save i no lo dize el selo yeva el kargo i ke 
akojan sedaka kada uno en su mahala para governar 
los ḥolim de su mahala. 
 
רשע םינש  
 
 הל יד הטריאופ הל יד רילאס ידיאופ לארשי רב ןוגנינ יק
 וא וגי'פ ליא ןיא הקיאאזיר ןוק הריאו'פא הראפ הניראמ
א וא ןוטוטונרוב יד הקישאק הזוק הרטוא הנוגלא וא לאלי
 וא שאקיראטנאק וא שוראטנאק רא'ביי ינ תבש יד האיד ןיא





Ke ningun bar Yisrael puede salir de la puerta de la 
marina para afuera kon rizaika en el pecho o 
kashika de bornotutun o ilal o alguna otra koza en 
dia de Shabbat ni yevar kantaros o kantarikas o 
djaro para inchir agua de la 
Fuente de la marina. 
 
רשע השלש  
 
 ול יק להק ליא ןיא יריאומ יס יק וריטסארו'פ ודוט יק
 להק ליקא ןיא יא תבש הדאק הבכשה ןאגיד יל יק ןאריטיא




Ke todo forastero ke se muere en el kahal ke lo 
e[n]teran ke le digan hashkava kada Shabbat i en 




רשע העברא  
 
יאומ יש יק הנמלא הנוגלא הבותכ ו'גוק וניס שו'גיא ןיס יר
 הא הריא ו'גוק יס יא ודיראמ ליד להק ליא הראריטניא הל
 ןואא ראזאק ןיס שו'גיא ודיקיל יס יא ירדאפ וש יד להק ליא
 שיא יס יא ירדאפ וש יד להק ליא לא הריא הבותכ ו'גוק יק
 הנרוט ודיראמ וס יד להק ליד שיא ונ יקנוק הדאזאק ה'גיא
פ לא ןיד ליא שודיראמ שוד יד שו'גיא ינייט יס יא וייפישיר
 ו'גוק יק ןואא וריזארט ודיראמ ליד להק ליא הא הריא
 ו'גוק ונ יש ולוס ורימירפ ליד שו'גיא ינייט יס יא הבותכ
 ו'גוק יס יא וריזארט ליד להק לא הריא וריזארט ליד הבותכ
 יס יא ורימירפ ליא יד להק לא הריא וריזארט ליא יד הבותכ
יא יד יטשאג ליא יזא בורק ןוגלא וא ונריי וש יא (?) הינע ש
 ליא וא ונריי ליא ירייק ידנוא הא הריא דובכ רופ הסלוב וס




Alguna almana ke se muere sin ijos sino kojo 
ketuba la enterara el kahal del marido i si kojo ira a 
el kahal de su padre i si lekedo ijos sin kazar aaun 
ke kojo ketuba ira al el kahal de su padre i si es ija 
kazada konke no es del kahal de su marido torna el 
din al prisipio i si tiene ijos de dos maridos ira a el 
kahal del marido trazero aaun ke kojo ketuba i si 
tiene ijos del primero solo si no kojo ketuba del 
trazero ira al kahal del trazero i si kojo ketuba de el 
trazero ira al kahal de el primero i si es ‘aniya (?) i 
su yerno o algun karov aze el gaste de su bolsa por 
kavod ira a onde kiere el yerno o el karov ke izo el 
gaste.  
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רשע השימח  
 
 הרות םינתח רא'גיא שרדמ וא להק ןוגנינ ןיא ןידיאופ ונ יק
 יד ירייק ונ יק ליא הסריאו'פ רופ הרות החמש ןיא תישארבו
יא ונ יס יא דאטנוליו וס ןידיאופ ול ונ ןתח ריס יד יואר ש
 הרייק ליא יק וליפא ןתח רופ ולריויסיר שרדמ וא להק ליא
 יא דאטנוליו וס יד ריס הרייק יק יואר הפוט יש ונ ודנאוק
ומוק שרדמ וא להק ליא יד (!) ורשכ יד וד ןארידניר ול 
 ליא [!] ןיא ןיא הדיק יק ליא יא תוצמ יד וטשיר ןידניר
 ודוט יטשאג יק רבזג ליא יא רבזג ליא הא הדינומ הל הראד
 יד הסלוב הל יד ריטשינימ יד האיס יק יטשאג יד ודומ ליא
ו'פא שרדמ וא להק רובצ חילש ליא יד תוריש ליד הריא
 וטשיא יד ודניילאש םינתח שול ןיד יק םישמש יא רמזמו
 שרדמה וא להקה ירבזג ןאגא ול יק יטשאג יד ודוט ודומ




Ke no pueden en ningun kahal o midrash echar 
ḥattanim tora uvereshit en simḥa[t] Tora por fuersa 
el ke no kiere de su veluntad i si no es ra’uy de ser 
ḥattan no lo pueden el kahal o midrash resivirlo por 
ḥattan afilu ke el kiera i kuando no se topa ra’uy ke 
kera ser de su veluntad lo renderan do de koshro (!) 
de el kahal o midrash komo renden resto del 
mitsvot i el ke keda en en [!] el dara la moneda a el 
gizbar i el gizbar ke gaste todo modo de gaste ke 
sea de menester de la bolsa de el kahal o midrash 
afuera del sherut de el sheliaḥ tsibur umezamer i 
shammashim ke den los ḥattanim saliendo de esto 
modo todo de gaste ke lo agan gizbarei hakahal o 
hamidrash asegun parese el gizbar. 
 
 
רשע השש  
 
 תיברע דאחלא יד י'גונ רובצ יחולש שול ריזיד ןידיאופ ונ יק
 ןאגיד ונ יק יא שאיילירטשיא ןיו ונ יס םילבא יד הזאק ןיא
ש ןיא ללכ תוניק.תב 
 
Shisha ‘asar  
 
Ke no pueden dizir los shluḥei tsibur noche de 
alhad ‘arvit en kaza de avelim si no ven estrelyas i 
ke no digan kinot kelal en Shabbat. 
 
 
רשע העבש  
 
.שיילאק שאל ןיא ונ שאשאלפ שאל ןיא תיברע ןאגיד ונ יק 
 
Shiv ‘a ‘asar 
 
Ke no digan ‘arvit en las plasas no en las kayes. 
 
 
רשע הנומש  
 
 ןיליפת רידניו תוזוזמו ןילפת יד םירפוס שול ןידיאופ ונ יק
 סול ןאריטימ יק םימכח שולא ןארסומא שול וניש תוזוזמו
 יא ןיקדוב סויליא ןאיש יק ןמא םרמשי 'ה םינבר שירוייניש
 ו'ביאונ יד רפוס ריש ידיאופ ונוגנינ יק ןייבנאט הראפ
]שיא - שול יד הכ[י]מס המוט וניש תוזוזמו ןיליפת רי'בירק[




Ke no pueden los sofrim de tefilin umezuzot vender 
tefilin umezuzot sino los amostran alos ḥakhamim 
ke meteran los sinyores rabbanim H' yishmerem 
amen ke sean eyos bodkin i tanbien ke ninguno 
puede ser sofer de nuevo para eskrivir tefilin 
umezuzot sino toma sem[i]kha de los ḥakhamim ke 
seran bodkim de el zeman H' yishmerem amen. 
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